Scientific Bulletin of Namangan State University
Volume 1

Issue 4

Article 43

8-10-2019

SPECIFICATION AND AFFILIATE PRINCIPLES OF PROFESSIONAL
LEXICON IN KHOREZMIAN DIALECTS
Shukurjon Khayitbayevna Norbaeva
PhD, assistant professor of Uzbek linguistics department Urgench State University

Kuvonchoy Yusupova ayliboy’s douther the student of Philology faculty Urgench State University

Follow this and additional works at: https://uzjournals.edu.uz/namdu
Part of the Education Commons

Recommended Citation
Norbaeva, Shukurjon Khayitbayevna and ayliboy’s douther the student of Philology faculty Urgench State
University, Kuvonchoy Yusupova (2019) "SPECIFICATION AND AFFILIATE PRINCIPLES OF PROFESSIONAL
LEXICON IN KHOREZMIAN DIALECTS," Scientific Bulletin of Namangan State University: Vol. 1: Iss. 4,
Article 43.
Available at: https://uzjournals.edu.uz/namdu/vol1/iss4/43

This Article is brought to you for free and open access by 2030 Uzbekistan Research Online. It has been accepted
for inclusion in Scientific Bulletin of Namangan State University by an authorized editor of 2030 Uzbekistan
Research Online.

SPECIFICATION AND AFFILIATE PRINCIPLES OF PROFESSIONAL LEXICON IN
KHOREZMIAN DIALECTS
Cover Page Footnote
???????

Erratum
???????

This article is available in Scientific Bulletin of Namangan State University: https://uzjournals.edu.uz/namdu/vol1/
iss4/43

НамДУ илмий ахборотномаси - Научный вестник НамГУ 2019 йил 4-сон

ХОРАЗМ ШЕВАЛАРИ КАСБИЙ ЛЕКСИКАСИДА ХОСЛАШ ВА МАНСУБЛАШ
ТАМОЙИЛИ
Норбаева Шукуржон Хайитбаевна
Урганч давлат университети
Ўзбек тилшунослиги кафедраси доценти, ф.ф.ф.д. (PhD),
Юсупова Қувончой Майлибой қизи
Урганч давлат университети
Филология факультети талабаси
Аннотация. Мақолада Хоразм шевалари касбий лексикасининг ономасиологик
тамойиллари хусусида баъзи мулоҳазалар баён қилинган. Жумладан, касбий лексиканинг
шаклланишида хослаш ва мансублаш тамойилларининг ўзига хос ўрни ҳақида фикр
юритилиб, уларнинг этимологик таҳлилига ҳам кенг ўрин берилган.
Калит сўзлар: касбий лексика, шева, ономасиологик тамойил, тарихий лексика,
либос, тарихий-этимологик тавсиф, гиламчилик лексикаси.
ПРИНЦИП СПЕЦИФИКАЦИИ И ПРИНАДЛЕЖНОСТИ В
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ЛЕКСИКЕ ХОРЕЗМИЙСКИХ ДИАЛЕКТОВ
Норбаева Шукуржон Хайитбаевна
(PhD), доцент кафедры узбекской лингвистики
Ургенчского Государственного Университета,
Юсупова Қувончой Майлибоевна
студентка филологического факультета Ургенчского Государственного Университета
Аннотация: В этой статье есть несколько комментариев по ономологии
профессиональной лексики на хорезмийском диалекте. В частности, обсуждаются
особенности
формирования
лексикографии
и
конкретная
роль
принципов
распространения, а также широко освещается их этимологический анализ.
Ключевые слова: профессиональная лексика, диалект, принцип ономологии,
историческая лексика, платье, историко-этимологическое описание одежда, историкоэтимологическое описание, лексика коврового покрытия.
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Abstract: Some Onomasiologic principles of prodfessional lexis in Khorezmian dialects are
observed in the article. In particular, the significance of the principles of specification and affiliation
of professional lexis and their etymology analysis are deeply considered.
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Айрим тилшуносларнинг қайд қилишича, тил луғат таркибини ўзининг
вазифаси ва хусусиятига кўра икки – умумий ва махсус қисмга ажратиш мумкин
[1;85]. Тил лексикасининг махсус қисми атоқли отлар, турли атамалар ва
терминларни ўз ичига олади. Улар умумий лексикадан ўзининг табиати ва лисоний
хусусиятларига кўра кескин фарқ қилади. Шунинг учун ҳам касбий лексик
бирликларни ўз ичига олувчи махсус қисмни чуқурроқ ўрганиш муҳим ва долзарб
масаладир.
Жумладан, касбий лексикага махсус ономалар тизими сифатида қарар
эканмиз, уларнинг ҳам бошқа махсус бирликлар сингари ўзига хос ономасиологик
тамойиллари мавжудлиги равшанлашади. Ўзбек тили амалий санъат лексикасини
тадқиқ қилган Т.Турсунова касб-ҳунарга оид сўз-терминларнинг лексик-семантик
табиатини кўздан кечириш натижасида “... номлар предметларнинг ишлатилиши,
белгилари, материали, ишлаб чиқариш усуллари, бажарадиган вазифаси, буюмнинг
биринчи ишланган ўрни, ишлаб чиқарувчи халқ ёки уруғлар, ишлаб чиқарувчи
киши номлари, нақшларнинг ўхшашлигига кўра қиёслаш, тасвирий ўхшатиш
(аналогия), хаёлий ўхшатиш (символика) асосида майдонга келади”, – деган хулосага
келади [2;77].
Хоразм воҳаси касбий лексикасини ономасиологик тамойилларига кўра
тасниф қилар эканмиз, уларни номга айлангунча бўлган маъно тараққиёти,
семантик ўзгаришлари тадқиқи билан бирга олиб бориш зарурлигига амин
бўламиз. Касбий лексикасига оид сўзлар уларнинг ўзи қадар қадимийлик касб
этгани учун ҳам уларнинг ономасиологик тамойилларини тарихий-этимологик
тавсифсиз равшанлаштириш, муайян бир тамойилга нисбат бериш имкони
бўлмайди. Шу боис ҳам уларнинг ономасиологик тамойилларини белгилаш
қариндош ва қариндош бўлмаган турли тиллардаги номларни чоғиштириш,
тарихий-этимологик тавсифини бериш, таркибий таҳлилини амалга ошириш
орқалигина ишонарли ва асосли бўлади.
Касбий лексикага оид сўзлар ҳам тилдаги бошқа номлар тизими каби
стихияли равишда пайдо бўлмаган, яъни уларнинг юзага келиши халқнинг
тафаккур тарзи, психологияси, ўзига хос менталитети каби омилларга боғлиқ бир
ҳолда шаклланган. Айни шу ҳолат ҳам уларга ном сифатида қараш зарурлигини яна
бир карра кўрсатади.
Шунга кўра, воҳа касбий лексикасига мансуб номларни ономасиологик
тамойилларига кўра маълум гуруҳларга ажратиш мумкин.
Хослаш тамойили касбий лексикага оид номларни муайян жинс, жой,
ижтимоий табақа (умуман бир-биридан фарқланувчи гуруҳлардан бири)га мансуб
деб ҳисоблаш натижасида юзага келади. Мисол тариқасида кийим-кечак номларини
оладиган бўлсак, булар ичида жинслар учун хослаш хусусидагина дадилроқ фикр
юритиш мумкин. Чунки кейинчалик турли ижтимоий табақаларга мансублик
англатувчи жанда, кулоҳ, хирқа, зәрчапан каби кийим номлари вужудга келган бўлса
ҳам, уларнинг юзага келишида хослаш кўзга ташланмайди. Масалан, жанда
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(ўтмишда қаландар, дарвешлар кийган қуроқ тўн) сўзининг луғавий маъноси ва
семантик тараққиётига назар солсак, унинг сифатдан отга кўчганлигини кўрамиз.
Табиийки, мазкур сўз бугунги кунда историзмга айланган бўлиб, уни Хоразм халқ
достонлари лексикасида юқорида изоҳланган маънода учратамиз:
Қаландарлар кияр жанда,
“Ҳу” деган Оллоҳа банда.
Чоҳ ичинда Шоҳи зинда –
Алар ҳам ўтти ўғулсиз [3;2-3].
Ушбу сўздаги “ж”нинг форс ёзувида  ژҳарфи билан ёзилишига кўра, бу
ундош аслида қоришиқ эмас, сирғалувчидир. Жанда сўзи дастлаб “йиртиқ”, “бурда”
маъносини англатган ва бу маъно Қазвин шевасидаги jenda, jendere, шунингдек,
Исфаҳон шевасидаги jendere сўзида бор [4]. Эътиборлиси шуки, жанда сўзининг асл
луғавий маъноси Хоразм шевалари лексикасида сақланиб қолган: жәндә босаңда, гәндә
бома, йиртиқ-ямоқ (кийимли) бўлсанг ҳам, кир бўлма. Мазкур мақол таркибидаги
гәндә сўзи “ифлос”, “кир” маъноларини англатади [5;87].
Бу типдаги сўзлар ўзбек тили тарихий лексикасида жавшан, дубулға, совут
каби ҳарбий кийим номларида кўп кузатилади. Шунинг учун ҳам уларни мавзуий
гуруҳ нуқтаи назаридан ҳарбий кийим-кечак номлари деб белгилашимиз мумкин
бўлса ҳам, ономасиологик тамойилига кўра ҳарбий соҳага хослаш натижасида юзага
келган номлар дея олмаймиз. Аниқроғи, бу кийим номлари ижтимоий мансублик
(хослик)ни кейинги тараққиёти давомида ҳосил қилган. Шунинг учун ҳам бундай
номлар миқдори ҳам кўп эмас.
Бу тамойилга мансублиги аниқ бўлган кийим номларидан бири занана
этикдир. Илгари аёллар киядиган этик занана этик деб номланган [6;107]. Кўриниб
турибдики, ушбу бирикмада занана сўзи форсий зан  – زنаёл сўзига  انه-она
суффиксини қўшиш орқали ясалган ва занона аёлларга хос, тегишли деган маънони
англатади. Г.П.Снесарёв XIX -XX аср бошларида тузган харитага кўра, Хоразм худуди
аҳолисини ўзбеклар (улар қипчоқ гуруҳига мансуб, буни уруғ-қабила ва қипчоқ
шеваси тасдиқлайди) ва ўғуз лаҳжасида сўзлашадиган ўзбеклар ташкил этади [7].
Шунга кўра воҳадаги анъанавий аёллар кийимини ҳам икки турга бўлиш мумкин: 1)
Хоразмнинг жанубий туманларидаги аёллар либоси; 2) Хоразмнинг шимолий
туманларидаги аёллар либоси.
Хоразм аёллари либоси Ўзбекистоннинг бошқа ҳудудларида яшайдиган
аёллар либосидан безаклари ва бош кийимларининг ўзига хослиги, қадимги
хусусиятларини сақлаб қолганлиги, ранглар мутаносиблиги, каштасиз эканлиги
каби жиҳатлари билан ажралиб туради. Хоразм аёллари анъанавий либоси гўйнак,
иштон, устки кийимлар - юпқа пахта солиб қавилган елак, мисак ва қалин чопон,
паранжи ва жегде, бош кийимлар – тахя (қалпок), лачак, бош ўров ва пойафзал – махси,
ковуш кабилардан ташкил топган.
Мансублаш тамойили моҳиятан хослаш тамойилига яқин турса ҳам, кийимкечак номининг ўзи ифодалаган предметни маълум бир шахс, жойга мансуб деб
билиш натижасида юзага келиши билан фарқланади. Шунга кўра уларни маълум
шахс ёки ташкилот (хосиятхон, феруза каби мато номи, лабсан товари каби), ишлаб
чиқилган, кенг тарқалган жой (шеразы, Панама шляпа, қаракол тәлпәк), маълум
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ижтимоий гуруҳга мансублаш (пашшайы койләк) каби типларга ажратиш мумкин.
Қуйида ана шу гуруҳга мансуб сўзларнинг айримлари хусусида сўз юритамиз.
Қадимда “қўлда тўқилиб, бўялган ипак мато” дарайы деб аталган [6;95].
Таъкидлаш керакки, мазкур ном асосида Доро сўзи бўлса ҳам, уни муайян шахс
маъносида талқин қилиш унчалик тўғри эмас. Кейинчалик Доро, Дороб, Дорйуш
шаклини олган ушбу антропоним қадимги форс тилида (Доро I битикларида)
Dârayavaush шаклида қўлланилган бўлиб, у dâraya (эга, соҳиб) ва vahav (яхшилик)
сўзларидан таркиб топган. Доро исмли Эрон шоҳлари тўғрисида муфассал ва
ишончли маълумотларни Абу Райҳон Беруний ўзининг “Қадимги халқлардан
қолган ёдгорликлар” (“Осор ул-боқия”) асарида беради. Аҳмонийлар сулосасига
мансуб уч подшоҳнинг номи Доро бўлган: 1. Доро I – Буюк Доро Виштасб ўғли
(милоддан аввалги 561-486). 2. Доро Ардашер I нинг ўғли (милоддан аввалги 464-404).
3. Доро III (ҳукмронлик йиллари милоддан аввалги 336-330) Доро II нинг невараси. У
Александр Македонский томонидан мағлуб этилган. Дарайы сўзи айнан Дорога
тегишли деган маънони англатса ҳам, унда Доро номини умуман шоҳ ёки бой
мазмунида тушуниш керак. Демакки, дарайы “шоҳона кийим” деган маънони беради.
Хоразм достонлари, жумладан, “Шаҳриёр”да подшоҳнинг номи Доробшоҳ деб
берилиши ҳам воҳа аҳли нутқида Доро номи мажозий маъно касб этганлигига яна
бир далил бўла олади.
Араби гиламчиликда “жун ва паxта тoласи аралаштирилиб, гилам станoгида
тўқиладиган, нақшли, патсиз тақир гилам”ни ифодаласа, чорвачиликда отнинг бир
зоти (туркмани, охал така каби) номидир. Турсунова маълумотига кўра, бу тип
гиламлар илгари кўпрoқ Қамаши, Қарши ва Дeнoвда тўқилган. Олима уларнинг XIII
асрдан ўрнаша бошлаган ёки XIV асрларда Ўрта Oсиёга кўчиб кeлган ёxуд Тeмур
тoмoнидан асир oлиб кeлтирилган араб ҳунармандлари тoмoнидан расм
қилинганини тахмин қилади. Араби гилам, қиз гилам ва бoзoр гилам дeб икки турга
бўлиб нoмланади. Қиз гилам – қизлар сeпи учун тўқилиб, у ҳeч қачoн бoзoрда
сoтилмайди. Бoзoр гилам бўлса, фақат бoзoр учун тўқилади.
Тариxий манбаларда кўрсатилишича, араби гилам, яъни тақир гиламнинг
турли xиллари жуда кўп xалқлар oрасида кeнг тарқалган. Бинoбарин, араблар Ўрта
Oсиёга, шунингдeк, Ўзбeкистoнга кeлгунига қадар ҳам ҳар xил гиламлар тўқилган.
Чунoнчи, XII асрга oид Xитoй манбаларида Наxшаб (ҳoзирги Қарши) аҳoлиси шoҳи,
атлас, жун ва ҳар xил гулли гилам тўқийди [8;316-317], дeб xабар қилинади. “Аммo
шуниси қизиқки, ҳoзир Қашқадарё вилoятида гиламчилик билан, асoсан, араб ва
туркман уруғлари шуғулланадилар. Лeкин улар узoқ вақт ёнма-ён бир тупрoқда
яшашларига қарамай, гилам ишлаб чиқаришда ўзларининг индивидуал тexника ва
бадиий услубларини сақлаб қoлганлар. Бундай фактлар Ўрта Oсиёда гилам
тўқишнинг ўзига xoс анъаналари қадимдан мавжуд эканлигини кўрсатади” – деб
қайд қилади олима.
Бу тип гиламлар ўзбек шeваларида әрoбә//әрәбъ, өрәбъ, гъләм, арoбъ гълам, әрәвъ,
әрoбъ каби фoнeтик вариантларида ҳам ишлатилади. Араби тeрмини қoзoқ тилида
араби килeм шаклида қўлланади [9;53]. Аммo туркман тилида бу тeрмин
қўлланмайди. Араби, араби гилам сўзлари англатган буюм туркман гиламчилигида
ҳам ишлаб чиқарилади ва у юқoрида қайд этилганидeк, “палас” дeб нoмланади.
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Умуман, Хоразм аёлларининг анъанавий либослари турли маданиятларнинг ўзаро
мужассамлашиши натижасида шаклланган.
Бу тамойилга мансуб номлар сирасига чорвачиликка оид қўй ва отларнинг
зотларини ифодаловчи қазақи, туркмани, хисари каби сўзларни ҳам киритиш
мумкин.
Шеразы – қоракўл терининг кўкиш тури [10;189]. Мазкур турдаги қўй
терисидан қилинган бош кийим шеразы дейилади. Аёнки, мазкур қуй тури Эрондаги
Шероз шаҳри билан алоқадордир. Қўйнинг жой номлари ва этнонимлар билан
боғлиқ қазақы, хысары каби турлари ҳам борлиги шуни кўрсатади. О.Мадраҳимов ва
С.Авазовлар машҳур ҳофиз Мадраҳим Шерозий шерози қалпоқ кийгани учун
шундай тахаллусга эга бўлганини қайд қиладилар [11]. Номининг ўзи ҳам бу турдаги
терилар олинадиган қўй зоти дастлаб Форс вилоятидан, хусусан, Шероз шаҳридан
келтирилганини кўрсатиб турибди. Шероз қадимий шаҳар бўлиб, номи кўҳна
битикларда қайд этилган бўлишига қарамай, тадқиқотчилар ушбу топоним
этимологияси хусусида бир тўхтамга келмаган. Шероз номи Элам битикларида
Ti_ra_si_ish, Shir_si_ish, Shi_ra_is_ish тарзида тилга олинади. Муҳаммад Муъин
эроншунос Тедеско Америка шарқшунослари жамияти мажлисида шаҳар номи shir
(яхши) ва raz (жун, юнг, тери) сўзларидан таркиб топган, деган хулосасини баён
қилади ва бу фикр кўплаб эроншунослар томонидан маъқулланади [12]. Бу факт ҳам
мазкур кийим номи, тўғрироғи, ушбу кийимга хом ашё бўлган тери мансублаш
тамойили асосида пайдо бўлганини кўрсатади. Аниқроқ қилиб айтганда, шеразы деб
аталган тери мансублаш, шу номдаги телпак номи эса хом ашёсига кўра номлаш
тамойиллари асосида вужудга келган.
Хоразм шеваларидаги айрим кийим-кечак номларини ономасиологик
тамойиллари юзасидан таҳлил қилар эканмиз, улар стихияли равишда эмас,
маълум бир қонуниятлар асосида юзага келгани ойдинлашади. Муҳими, касбий
лексикага оид номларнинг тарихи инсон ҳаётида касбий лексик бирликларнинг
пайдо бўлиши билан боғлиқ равишда юзага келган бўлса, ҳозиргача шаклланган
тамойиллар ҳам ўзининг юзага келиш босқичларига эга, деб хулоса чиқаришимиз
мумкин бўлади.
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